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ABSTRAKT
Shumë dijetar dhe ekonomist kanë dhënë teori të ndryshme reth tregut. Në teori tregu
paraqet hapësirën ku takohet blerësi dhe shitësi, dhe bëhet këmbimi i mallit me para ose
mall me mall.
Tregun mund ta definojmë si vendi ku takohet dhe bëjnë transaksione shitësi dhe
blerësi, ku ofrohën produkte dhe shërbime për shitje, dhe në të cilën ndërohet pronari i
mallit. Në treg, transaksionet mund të bëhen në mënyra të ndryshme si: mall-para, mallmall, para-para dhe quhet këmbim valutash.
Rëndësia e tregut shihet qartë nga vetë funksionet që i kryen tregu. Tregu në mënyrë
objektive bën vlerësimin e të mirave dhe shërbimeve, kapitalit, punës, etj. Prodhuesit që
bëjnë shpenzime të larta nuk mund ti shesin prodhimet e tyre për shkak se blerësit do të
blejnë prej prodhuesve me çmime më të lira.
Në këtë temë kam shtjelluar pikat kryesore, që përbëjne tregun dhe rëndësin e tregut në
përgjithësi. Si p.sh. fuksionin e tregut në ekonomi, gerëshetimin e dy forcave në treg
ofertës dhe kërkeses. Gjithashtu edhe faktorë shum të rëndësishme që e bëjnë tregun të
funksionoj. Konkurrenca e plotë dhe jo e plotë, funksionin e tregut të lire. Një vend të
veqant në këtë temë ka zëne Globalizimi i tregut në përgjithësi karakeristikat e tij dhe
ndikimet e tij në tregun e punës dhe kulturës.
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1.HYRJA
Zhvillimi dhe dinamika e ekonomisë globale si dhe konkurenca e madhe në tregun
ndërkombëtar, e bën të nevojshme diskutimin e temave ekonomike, studimin e tregjeve
dhe zhvillimin e tyre. Me kalimin e kohës ky lloj i këmbimit filloi ti tregojë mangësit e
veta dhe u paraqit nevoja për një mjet univerzal që do ta luante rolin e ndërmjetsuesit.
Në fillim këtë rol e morën disa mallra si eshtrat e kafshëve, kripa, stoli të ndryshme, por
që në fund pësoi ndryshimi rënjësor, pasiqë u paraqit paraja si mjet ndërmjetësimi.1

- Që në kohët e lashta njeriu kishte nevojë për një numër më të madh të mallrave. Nga
kjo lindi edhe ideja që tepricën e prodhimëve të tij, ta këmbejë me prodhime të
prodhuesëve tjerë. Kjo formë e këmbimit në fillim bëhej mall për mall dhe paraqet
formën më të thjeshtë të këmbimit - tramba.

- Më herët për të bërë një shitblerje ka qenë e nevojshme të takohet shitësi dhe blerësi
në një vend të caktuar, sot me zhvillimin e teknologjisë, shitblerja e mallrave është bërë
e mundshme edhe nëpërmjet telefonit, internetit, faksit apo mjeteve tjera teknikoteknologjike. Në vitet e fundit konkurenca ekonomike globale është në rritje dhe për
këtë shkak paraqitet nevoja për të hulumtuar çdo ndryshim të tregut dhe të sigurohen
informata të rëndësishme për të përballuar ndryshimet në konkurencë dhe të përballojë
veprimin e ndërmarjeve konkuruese.

1

http://www.scribd.com/doc/128158634/Tregu-Dhe-Llojet-e-Tij
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2. Përkufizimi i Tregut
Shumë dijëtar dhe ekonomist kanë dhënë teori të ndryshme reth tregut. Në teori tregu
paraqet hapësirën ku takohet blerësi dhe shitësi, dhe bëhet këmbimi i mallit me para ose
mall me mall.
Tregun mund ta definojmë si vendi ku takohet dhe bëjnë transaksione shitësi dhe
blerësi, ku ofrohën produkte dhe shërbime për shitje, dhe në të cilën ndërrohet pronari i
mallit përkates. Në treg, transaksionet mund të bëhen në mënyra të ndryshme, mallpara, ose mall-mall, ose para-para që quhet këmbim valutash.

- Dallojmë dy kuptime të tregut:
1.)Kuptimi i ngushtë i tregut – vendi ku ballafaqohet oferta dhe kërkesa, përkatësisht
prodhuesi dhe konsumatori.
2.)Kuptimi i gjerë të tregut – kuptojmë raportin e caktuar të ofertës agregate dhe të
kërkesës të llojëve të ndryshme të mallrave në kohë të caktuar në kushte të konkurencës
së lirë, ku shkëmbimi i mallrave bëhet me ndërmjetësimin e parasë.

- Pasi që tregu lidhë kontaktin në mes ofertës dhe kërkesës, ofron prodhimet dhe
shërbimet për konsumatorët, ai luan rol të rëndësishëm në ekonominë e një vendi dhe
standardin e jetës 2. Me ndarjen shoqërore të punës, njerëzit nuk prodhojnë produkte të
njëjta, por prodhime të ndryshme. Prodhuesi (subjekti ekonomik) për të plotësuar
nevojat e veta me produkte tjera, detyrohet që ato t’i shkëmbej me prodhime tjera.
Andaj, prodhuesit e ndonjë malli të caktuar për të arritur deri te ndonjë mall tjetër që me
të të plotësojë nevojat e veta, shkëmben mallin e tij me mallin e tjetrit. I gjithë ky proces
ekonomik kryhet nëpërmjet tregut.

2

http://www.scribd.com/doc/128158634/Tregu-Dhe-Llojet-e-Tij
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Kështu që, në treg nga njëra anë na paraqitet oferta, ndërsa nga ana tjetër paraqitet
kërkesa. Në këtë mënyrë bëhet shkëmbimi i mallrave, dhe kështu në treg kushtëzohën
marrëdhëniet e ofertës dhe kërkesës, nga kjo del se raporti i shkëmbimit formohet
pikërisht në treg.
Kështu, në këtë mënyrë, tregu nëpërmjet shkëmbimit bën metamorfozën e të mirave
matriale nga forma mall në formën vlerësore para. Në teorinë bashkëkohore e
ekonomike tregu paraqet formën e këmbimit të mallrave dhë shërbimeve me
ndërmjetësimin e parasë, marrdhëniet e rregullta në mes ofertës dhe kërkesës dhe
vendin ku formohën çmimet.

-Me zhvillimin e forcave prodhuëse ka evoluar edhe vet nocioni i tregut. Lidhja e
nocionit të tregut për vend të caktuar ku ballafaqohet oferta dhe kërkesa është e datës së
kahmotshme. Tani në kushtet e zhvillimit bashkëkohor të prodhimit të mallrave,
formimi raportit të shkëmbimit nuk është i lidhur për ndonjë hapsirë të caktuar
gjeografike, e as për prezencën fizike të mallit, as shitësit apo blerësit . Në sajë të
zhvilimit të forcave prodhuese, u bë e mundur që kontakti i ofertës dhe kërkesës të mos
jenë të përkufizuara për vende, d.m.th hapësirë të caktuar.
Andaj, sot marrëdheniet reciproke të shitblerjës së mallrave bëhen në largësi të medha
gjeografike dhe pa praninë fizike te produktit. Tipizimi dhe standartizimi i prodhimeve
industrial, bëri të mundur që vetëm me anën e prezencës se katalogjeve, mostrave
billbordeve etj, të kryhet procesi i shkembimit të mallrave, këtu edhe më tepër ndihmon
përsosja e sistemit monetar – kreditor dhe mënyra bashkëkohore e pagesës si dhe
zhvillimi i telekumuikacionit, përsosja dhe modernizimi i llojeve tjera të
komunikacionit dhe ndërsjellja midis ofertës dhe kërkesës.

8

3. FUNKSIONI I TREGUT
Rëndësia e tregut shihet qartë nga vetë funksionet që i kryen tregu. Tregu në mënyrë
objektive bën vlerësimin e të mirave dhe shërbimeve, kapitalit, punës etj. Prodhuesit që
bëjnë shpenzime të larta nuk mund ti shesin prodhimet e tyre për shkak se blerësit do të
blejnë prej prodhueseve me çmime më të vogla.
Tregu mundëson prodhuesve të kujdesen për zmadhimin, përmisimin e cilësis së të
mirave dhe shërbimeve ashtu që konsumatorët do ti plotësojnë nevojat e tyre në nivel
më të lartë dhe më cilësor. Me zgjerimin e asortimanit (llojllojshmërisë të prodhimeve)
zmadhohet edhe zgjedhja e lirë e konsumatorëve. Tregu me konkurencë të bollshme
mundëson ofert të pasur gjë që do ti mundësoj konsumatorit të plotësoj shijet e veta.
Bizneset që të fitojn në treg vazhdimisht përpiqen të zmadhojn efikasitetin e tyre
nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së re, përsosjes së mënyrave të qasjes dhe
strategjive për të ardhur sa më afër konsumatorëve duke ju dhënë atyre të mira dhe
shërbime me cilësinë më të mire të mundshme.
- Tregu është informuesi më i mirë për prodhuesin, aty mirren informata se çka të
prodhohet, sa të prodhohet, me çfarë cilësie të prodhojë, i interesuari. Tregu cakton
çmimin e të mirave materiale. Kjo bëhet në mënyrë automatike në bazë të veprimit të
ligjit të tregut dhe vlerës së mallit.
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4. FUNKSIONI I TREGUT NE EKONOMI
Tregu paraqet kusht të domosdoshëm në funksionin e ekonomisë së mallrave, sepse këtu bëhet
këmbimi i të mirave material, përkatësisht sigurohet riprodhimi i zgjëruar. Tregu nëpërmjet
çmimeve, që formohën sipas ofertës dhe kërkesës, bën shpërndarjen parësore të produktit
shoqëror dhe të të ardhurave kombëtare si në aspektin sektorial ashtu edhe në atë territorial, që
ka rëndësi të madhe për ekonominë kombëtare.

- Mekanizimi i funksionimit të tregut nëpërmjet veprimit të ligjit të vlerës, pra ofertës dhe
kërkeses, qka do të thotë se çmimi i mallrave të ofruara në treg do të varet nga vlera reale e
kalkuluar e produktit, e jo nga puna e harxhuar individuale. Kur kemi parasysh faktin se
funksioni i tregut realizohet nëpërmjet mekanizmit të çmimit, atëhere shihen qartas dimensionet
e rolit të tregut në ekonominë e mallrave. 3 Me ndarjen shoqërore të punës njerëzit nuk
prodhojnë produkte të njejtë por prodhime të ndryshme, sepse nevojat kushtëzuan edhe rritjen
dhe llojllojshmërin e tyre.
Prodhuesi, përkatësisht subjekti ekonomik (ndërrmarja), me prodhimet që i prodhon nuk i
plotëson edhe nevojat e veta, andaj për t’i plotësuar nevojat e tij me të mira materiale, ai
detyrohet që prodhimet e veta t’i shkëmbejë me prodhimet e të tjerëve. I tërë ky process
ekonomik kryhet nëpërmjet tregut. Kështu, në treg, nga njëra anë, paraqitet oferta (prodhuesit e
mallrave – shitësit), ndërsa, nga ana tjetër paraqitet kërkesa (blerësit e mallrave –
konsumatorët).
Pra, në këtë mënyrë bëhet shkëmbimi i mallrave dhe kështu në treg kushtëzohen mardhëniet e
ndërsjella nëpermjet ofertës dhe kërkesës, përkatësisht ndërmjet prodhuesit dhe konsumuesit.

3

Prof . Dr Musa Limani : Hyrje në Ekonomi , Prishtinë 2002, fq. 62
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Nga kjo del konstatimi se raporti i shkëmbimit formohet në treg.
Kështu, në këtë mënyrë, tregu nëpërmjet shkëmbimeve bën metamorfozën e të mirave
materiale, nëpërmjet sistemit të çmimeve, nga forma mall me formën vlerësore - para. Duke
mos u lëshuar në ndërlikueshmërinë e kuptimit të tregut, e duke e kuptuar atë si tog të
përgjithshme të të gjitha transaksioneve mall-para si dhe para-mall ose unitetin e të dy lëvizjëve
mall-para-mall ndërmjet subjekteve ekonomike, tregu luan rol shumë të madh dhe kryen shumë
funksione të rëndësishme në procesin e riprodhimit të ekonomisë së një vendi.

Benfitet kryesore të tregut janë:
- Në ekonominë e tregut raporti ndërmjet prodhuesit dhe konsumuesit vihët në treg. Tregu ofron
informata të mjaftushme prodhuesëve për kërkesen e të mirave materiale dhe konsumatorëve
për ofertën apo pranin e mallrave ku pastaj janë te lirë në përzgjedhje në mes një llojllojshmërie mjaft të gjërë.
- Tregu bën distribuimin e të mirave materiale. Pra, nëpërmjet tregut konsumatorëve furnizohen
me të mira materiale të nevojshme, qoftë kur është fjala për mallra ose të mira të prodhimit.
-

Tregu bën alokimin e faktorëve të prodhimit, sepse nëpërmjet tij subjektet ekonomike

sigurojnë lënden e parë, gjysmë fabrikate, pajisje, kaptial, fuqinë punëtore, etj.
- Në ekonominë e prodhimit të mallrave formimi i çmimve dhe i të mirave materiale bëhet me
ndërmjetësimin e tregut. Tregu është arbiter meritor, i cili tregon se në ç’masë puna individuale
pranohet si punë shoqërisht e domosdoshme në kohë dhe në vend të caktuar.
- Në treg vlerësohen rezultatet e punës të të gjitha subjekteve ekonomike. Për këtë arsye çdo
subjekt ekonomik për të pasur sukses në afarizmin e vet duhet të punojë sipas tri parimeve
kryesore ekonomike: rentabilitet, produktivitet dhe ekonomizim.
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Tregu nuk ndikon vetëm në zgjedhjen e asortimentit dhe sasinë e mallrave, por kushtëzon edhe
zgjidhjet e procesit tekniko-tekonlogjike të prodhimit.
Tregu jep informata për të arriturat bashkëkohore dhe teknikën me të cilat subjektet ekonomike
marrin njohuri për këto procese dhe bëjnë përpjekjet në përfeksionimin e tyre në procesin e
prodhimit.Kjo iu mundëson plasman më të volitshëm si në tregun e brendshëm ashtu edhe në
atë botëror , ofertueseve të ndryshem.
- Tregu bën seleksionimin nëpër lëmij dhe në degë ekonomike. Funksioni i tregut në këtë aspekt
është shumë i madh, sepse i orienton prodhuesit ose subjektet ekonomike në ato lëmi
ekonomikë të cilat për momentin e dhënë kanë pozitë më të volitëshme në treg. Kështu, tregu
bëhet urë lidhese për shtegtim të kapitalit nga një lëmi në tjetren, me qëllim të sigurimit të
fitimeve më të mëdha.
- Duke u mbështetur në funksionet e tregut, mund të thuhet se në ekonominë e tregut asnjë
individ e asnjë organizat ekonomike në vete nuk mund të zgjidh problemet ekonomike, sepse
ato janë komplekse dhe të gërshëtuara të mes vete. Për të plotësuar nevojat e tyre numër shumë
i madh subjektesh ekonomike pra prodhues, dhe miliona blerës pra konsumatorët hynë në
mardhënie ekonomike, duke këmbyer të mirat e tyre materiale nëpërmjet sistemit të çmimeve
dhe tregut.4

4

Prof . Dr Musa Limani : Hyrje në Ekonomi , Prishtinë 2002, fq. 63
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5. KËRKESA DHE OFERTA
Qëllimi i çdo ekonomie ështe prodhimtaria, e cila mbeshtetet në faktorët e prodhimit, me qëllim
të krijimit të të mirave materiale dhe ofrimit të shërbimeve, për të plotsuar nevojat individuale,
të përgjithshme dhe të përbashkëta të popullatës së vet e më gjerë. Nevojat e njerzëve janë të
ndryshme. Njeriu si qenie njerëzore dhe shoqërore ka nevojë për të mira të shumëllojshme
materiale dhe shërbime nga me të ndryshmet. Plotësimin e këtyre nevojave, individi nuk mund
ta bëjë vetvetiu, por vetëm nëpërmjet mekanizmave të tregut. Pra, tregu është ai mekanizëm që
njeriut si konsumator i ofron gjërat e nevojshme për mirëqenie të tij. Siq dihet, ligji i vlerës
perkatësisht i kërkesës dhe i oferës, është ligji më i përgjithshëm dhe është më i rëndësishmi që
vepron në ekonominë e tregut. Veprimi i tij nuk varet nga vullneti dhe dëshira e njerzëve, pra
vepron pa dëshiren e tyre dhe është i pamëshirshëm, sepse njeh vetëm letrat e tregut, të cilat
formohën nga raporti i ofertës dhe i kërkesës.
Kërkesa paraqet sasinë e përgjithshme të mallrave dhe të shërbimeve

përfundimtare të

dedikuara tregut, e që konsumatorët janë të gatëshëm ti blejnë për nivelin e dhënë të çmimeve,
nën variabla të tjera konstante. Kur bëmë fjalë për ligjin e vlerës, kemi cekur se ai përbëhet nga
komponentja e kërkeses dhe ofertës” 5 Prandaj, në treg vepron si kërkesa ashtu edhe oferta,
përkasisht blerësit ashtu edhe shitësit. Shitësit, përkatësisht prodhuesit në ekonominë e tregut,
duhet të vendosin se çfarë dhe sa do të prodhojnë të mira material që do ti ofrojnë tregut. Në
kuadër të ekonomisë kombëtare ekziston numër i madh i prodhusëve të të mirave materiale dhe
kryerjës së sherbimeve.

- Oferta paraqet terësinë e prodhuesit të të mirave materiale dhe shërbimeve, të cilat shitësit janë
të gatshëm dhe në gjendje t’ia ofrojnë tregut për shitje me çmime të caktuara, gjatë një periudhe
të caktuar kohore, kur faktorët e tjerë janë të pandryshueshëm. Oferta dhe kërkesa, dy
komponente kryesore të ligjit të vlerës, në treg kanë lidhshmëri funksionale, por janë të
kundërta në mes vete, pra kanë pozicion inverz njëra me tjetrën.
“Sjellja e ofertës dhe e kërkesës përcakton edhe çmimin e tregut, çmimi dhe oferta rrinë në
porporcion të drejt d.m.th kur rritën çmimet rritet edhe oferta,,. Ndërkaq, te kërkesa kemi
porporcionin e zhdrejtë me çmimet, d.m.th me rritjen e çmimit zvogëlohet kërkesa 6.

5
6

Prof. Dr . Musa Limani : Hyrje në Ekonomi , Prishtinë 2002, fq 64
Prof. Dr . Musa Limani : Hyrje në Ekonomi , Prishtinë 2002, fq. 70
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6. EKUILIBRI I TREGUT
Në shqyrtimin e mëparshme kemi analizuar kërkesën dhe ofertën veçmas. Element kyç dhe
lidhës ndërmjet këtyre dy kategorive të ligjit të vlerës janë çmimet. Më poshtë në një shembull
të ilustuar do të shohim se si kërkesa e konsumatorëve do të paraqesë kombinimin e kërkesës
dhe të ofertës. Sjellja e kërkesës dhe ofertës paraqet veprimin në treg për të caktuar ekuilibrin e
çmimeve dhe të sasisë përkatësisht ekulibrin e tregut.

Kombinimi i Kërkesës dhe i ofertës së këpucëve

Situata
1

Qmimët
mundshme
2

A
B
C
D
E

50
40
30
20
10

e Sasia
kërkuar
3

e Sasia e afruar
4

9.000
10.000
12.000
15.000
20.000

18.000
16.000
12.000
8.000
0

Burimi i tabeles Prof. Dr. Musa Limani, Hyrje në Ekonomi, Prishtinë

Gjendja
treg
5

në Ndikimi
mbiqmimin
6

Tepricë
Tepricë
Ekuilibër
Mungesë
Mungesë

Ulje
Ulje
Neutral
Ngritje
Ngritje

2000 , fq 74.

Në analizën e ekuilibrit të tregut së pari duhet ta gjejmë çmimin i cili i përgjigjet sasisë që
dëshirohet të blehet dhe sasisë që dëshirohet të shitet. Në bazë të konstatimit të mësipërm
fillojmë ta gjejmë cili është ky çmim në tabelën e mësipërme.
Fillojmë me çmimin 50$ për një pale këpucë. A do të mbahet ky çmim për një periudhë gjatë ?
Përgjigja është jo.
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Siç shihet në rreshtin A (horizontalisht), me nje çmim prej 50 $ prodhuesit dëshirojnë të shesin
18.000 palë këpucë kurse konsumatorët dëshirojnë të blejnë vetëm 9.000 palë këpucë. Kështu
pra, kjo tregon se oferta për këpucët është më e madhe se kërkesa dhe rezervat e tyre do të
grumbullohen në depo, pasi që këpucët nuk mund të shiten. Nga kjo shihet se me këtë çmim
nuk mund të vihet ekuilibri i çmimit.
Në vazhdim të provojmë me ndonjë çmim tjetër, ku do të përpiqemi të gjejmë ekuilibrin e
tregut. P.sh., fillojmë më çmimin 20$ për copë. Shikojmë rendin D, nga i cili shihet se konsumi
tejkalon prodhimin. Me këtë rast prodhuesit e këpucëve fillojnë të nxjerrin këpucët nga depot
dhe t’ia ofrojnë tregut me këtë çmim. Pra, edhe ky çmim nuk e vë ekuilibrin e tregut.
Mund t’i provojmë edhe çmimet e tjera, por vetëm një çmim siguron ekuilibrin e tregut, e ky
është çmimi prej 30$ që gjendët në rendin C. Në shembullin tonë, vetëm me çmimin prej 30$
përputhet sasia e prodhuar dhe e kërkuar nga konsumatorët e këpucëve që është 12.000 palë,
qka do të thotë se plotësisht përputhet oferta dhe kërkesa7.
-Ekuilibri i tregut paraqet një situate të tillë ekonomike, në të cilën, harmonizohen kërkesa me
çmimin e dhënë. Si prodhuesit ashtu edhe konsumuesit nuk kanë arsye të ndryshojnë sasinë e
ofruar dhe të kërkuar të produktit përkatës. Kjo, me fjalë të tjera, do të thotë se ekuilibri i tregut
sigurohet atëherë kur kërkesa e konsumatorëve është e barabartë me prodhimtarinë e ofruar, me
çmim të caktuar të tregut. Prandaj, situates së ekuilibrit të tregut i përgjigjet edhe çmimi i tregut,
përkatësisht çmimi i ekuilibrit.

7

Prof. dr Musa Limani : Hyrje në Ekonomi , Prishtinë 2002, fq 74.75
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7. KONKURENCA E PLOTE
Tash më i kemi të njohur termat – tregu dhe komponentet e tij kryesore (oferta, kërkesa
dhe çmimi). Në një ekonomi tregu çdo ndërmarrje ndodhet para dy vendimeve të
rëndësishme:
1 ) zgjedhjën e sasisë që duhet ta prodhoj, dhe
2 ) zgjedhjën e çmimit shitës.
Në qoftë se nuk do të këtë konkurencë, ajo do të vendoste një çmimë të lartë arbitrar
dhe do të prodhonte një sasi arbitrare të madhe produkti, për ti sjellë vetës fitime
maksimale. Mirëpo, në konkurrencën e plotë kjo nuk mund të ndodhë. Në tregjet
konkurrenciale bashkëveprimi i ofertës dhe i kërkesës përcakojnë çmimin e tregut, i cili
dikton vendimarrjen e ndërmarjes për sasinë e prodhuar dhe nivelin e çmimit. Prandaj,
në marrjen e vendimeve, qoftë për sasinë e prodhuar (ofertën), apo nivelin e çmimit, çdo
ndërrmarje ndodhet para dy kufizimeve kryesore:
1. Kufizimi teknologjik, dhe
2. Kufizimi i tregut
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Një ndërmarje nuk mund të prodhojë të mira materiale sa të dojë, sepse është e kufizuar
me kapacitet egzistues, jashtë atij realiteti nuk mund të dale, pra duhet të respektojë
ligjin teknik dhe fizik të pajisjeve. Kuptohet, kufizimet teknike qojnë edhe ka kufizimet
ekonomike pasi që nga ato dukshëm varet sasia, cilësia, asortimenti dhe shpenzimet e
prodhimit. Kufizimi i tregut në kushtet e tregjeve konkurrenciale ka një ndikim
vendimtar në vendimarrjet e ndërmarjes. Një ndërmarrje mund të prodhojë, nëse i
lejojnë mundësitë teknike, çfarëdo sasie të produktit përkatës, apo të vendosë çfarëdo
çmimi që dëshiron, por ajo mund të shesë vetëm atë sasi e me atë çmim që e cakton
tregu, përkatësisht që konsumatorët janë të gatshëm ta blejnë. Në tregun e konkurrencës
së plotë nuk paraqitet vetëm një kompani, por numër shum i madhë i tyre përkatësisht
numër i madhë prodhuesish që produktet e tyre i ofrojnë me kushte të ndryshme në treg.
Në qoftë se një kompani vendosë një çmim te caktuar, ajo do të shesë një sasi te caktuar
të produktit. Lidhje midis çmimit që vendosë një kompani dhe sasisë qe ajo shet, në
literaturën bashkëkohore ekonomike quhet kurbë kërkesë që përballon një kompani8.
- Pra konkurenca e plotë do të thotë që ndërrmarrjet mund të prodhojnë çfarëdo sasie të
produktit përkatës, por atë mund ta shesin vetëm me një çmim, e ky është çmimi i
tregut. Nga kjo del konstatimi se në tregun e konkurencës së plotë ndërmarrjet e kanë të
paraqitur çmimin pranues. Kjo, me pak fjalë, do të thotë se për prodhuesin çmimi është i
dhënë (çmimi i tregut), prandaj ai do të interesohet vetëm për sasinë dhe kualitetin e
produktit që prodhon.

8

Hal R. Varian : Mikroekonomia Trajnim Modern ( Përkthim Shqip ) “ Onufri “ , Tiranë, 2000,
fq 306
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8. KONKUERENCA JO E PLOTË
Për ta kuptuar konkurrencën jo të plotë, duhet të dime se çfar është struktura e tregut të
një sektori. Thënë globalisht, struktura e tregut të ndonjë sektori apo dege ekonomike
përkatesë paraqet tiparet e saj, numrin dhe madhësinë e shitësve në atë sektor, nivelin e
koncentrimit ndërmjet atyre prodhuesve, si dhe shkallë e homogjenitetit dhe të
heterogjenitetit të prodhimeve të tyre. Duke u bazuar ne definimin e sipërcekur të
strukturës së tregut të sektorit, dallojmë dy forma kryesore të konkurrencës jo të plotë:
monopolin dhe oligopolin.
-Konkurrenca jo e plotë nuk do të thotë se ndërmarrja ka kontroll absolut në caktimin e
nivelit të çmimit të produktit të saj. Liria për caktimin e çmimit ndryshon nga
ndërmarrja në ndërmarrje. Në disa sektorë ekonomikë pozita noropolistike është më e
madhe, e ne disa më e vogël. P.sh shitja me pakicë e kompjuterëve, diferenca në çmim
që do të jetë më e madhe për 10,0%, do të ketë efekt më të madh për ndërmarrjen që i
shesin, sesa për distributerët e energjisë elektrike, ndryshimi i çmimit për të njejtën
përqindje (10,0%) të rrymës elektrike, ndonëse në periudhë afatshkurtë do të ketë vetëm
ndikim të vogël në qarkullimin e saj.9

9

Prof dr. Musa Limani ,, Hyrje në Ekonomi ,, Prishtinë,2002 fq 124
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9. MONOPOLI
Monopol nënkupton një ndërmarrje që vepron e vetme me një produkt të caktuar, mund
ta marrim shembull telefonin mobile pas luftës në Kosovë operatorin “ Vala “ që ka
operuar e vetme pa pasur asnjë konkurent. Fjala monopol rrjedh nga greqishtja, është e
përbërë prej dy fjalësh: mono që do të thotë i vetëm, dhe polein, që do të thot shitje. Pra
monopoli përfaqëson ndërrmarje të vetme e cila prodhon dhe shet gjithë produktin
përkatës të një dege, d.m.th ka monpol në atë sektor ekonomik. Andaj, kur në treg
ekziston vetëm një ndërrmarje me produktin e saj, nuk ka gjasë që ajo të marrë çmimin
e tregut si të dhënë, pra të jetë çmim-marrës siç ishte rasti te ndërrmarjet konkurente
(mund të ketë përjashtim, i cili ndodh, në qoftë se çmimi i tregut i përgjigjet ndërrmarjes
monopoliste). Në të kundërtën, një ndërrmarje monopoliste do të ushtrojë ndikim, si në
sasinë ashtu edhe në çmimin e tregut, dhe do të zgjedhë, si në njërën, ashtu edhe në
elementin tjetër, që maksimalizon fitimet e saj të përgjithshme.10
Në fakt, edhe në këtë rast konsumatorët mund të kenë ndikime në përcaktimin e nivelit
të çmimit. Në qoft se ndërrmarja monopoliste përcakton një nivel të lartë të çmimit, do
të jetë në gjendje të shesë vetëm një sasi të vogël produkti. Prandaj edhe këtu kërkesa e
konsumatorëve do të kufizojë zgjedhjen e monopolistit lidhur me sasinë edhe çmimin.

10

“Dictionary of modern economics”, 1989 David W. Pearce fq.286
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10. OLIGOPOLI
Në një treg ku nuk kemi numër të madh ndërrmarjesh por dominohet nga disa prodhues
kryesorë, një gjendje e tillë tregu njihet me emrin oligopol. Andaj, oligopli paraqet atë
lloj tregu jokonkurrencial, ku ndodhet ose veprojnë një numër i vogel ndërrmarjesh,
vendimet e të cilave janë të ndërvaruara nga njëra-tjetra. Në krijimin e strukturës së
tregut të oligopolit ndikojne disa faktorë, e për ti përmendur janë: shpenzimet, pengesat,
konkurrenca, interaksionet strategjike dhe marrëveshjet e fshehta.11

10.1.Kushtet e shpenzimeve – baza materiale.
- Faktorë kryesorë në përcaktimin e strukturës së tregut të një sektori ose dege
ekonomike, pa dyshim është niveli tekonlogjik dhe baza materiale. Në sektorët e
industrisë së rëndë, si në rafinerinë e naftës, në industrinë e zezë, në anije, ndertimtari
etj. Ndërmarrjet do të jenë efikase vetëm në qoftë se prodhojnë sasi të mëdha të
prodhimtarisë së përgjithshme të degës për tregun përkatës, që kryesisht varet nga niveli
tekniko-teknologjik dhe shpenzimet e afarizmit të tyre. Kjo do të thotë se, për të
formuar dhe afarizuar me këso ndërmarrjesh, duhet pasur kapital të madhë. Sektori
mund të jetë oligopolist, në qoftë se në të veprojnë vetem disa ndërrmarje të mëdha.

11

Prof dr. Musa Limani ,, Hyrje në Ekonomi,, Prishtinë 2002, fq. 135
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10.2 Pengesa konkurrenciale.
Hyrja e ndërrmarjeve në ndonjë sektorë mund të pengohet nëpërmjet konkurrencës. Në
këtë, pengesë kryesore paraqitet aftësia konkurruse, e cila mundëson që në kuadër të një
dege të jenë vetëm disa ndërmarrje me potencial të madhë prodhimi kapitali. P.sh.,
ngritja e një rafinerie nafte kërkon vlera shumë të madhë kapitali apo një prodhues i
automobilave që të jetë efikas duhet të prodhojë numër të konsiderushem automobilash
në vit (ndoshta mbi 200.000) për ta arrittur efikasitein ekonomik.

10.3 Interaksionet strategjike.
Në qoftë se në treg vepron numër i vogël ndërmarrjesh, ato duhet të kenë koordinim të
ndërsjellt në mes vete. Për thjeshtësim, supozojmë që në treg funksionojnë vetëm dy
ndërmarjesh që prodhojnë një produkt homogjen

(p.sh automobile).

10.4 Marrëveshja e fshehtë.
Në format e paraqitura më pare të oligopolit apo duopolit kompanit kanë vepruar në
mënyrë të pavarur, duke u mbështetur në situaten afariste të tyre dhe në gjendjen e
tregut. Mirëpo, edhe rreth kësaj kemi forma ku ndërrmarjet në mënyrë të fshehtë merren
vesh për përcaktimin e sasisë së prodhimit dhe të nivelit të çmimit, të cilat për
ekonominë e tregut janë të pa arsyshme. Modeli kur dy e më shumë ndërrmarje bien në
ujdi të plotë që bashkarisht të përcaktojnë sasinë e prodhimit dhe nivelin e çmimit të
tregut, ndajnë tregjet, apo marrin vendime të tjera afariste, për interesin e tyre, quhet
marrëveshje e fshehtë.12

12

Prof.dr Musa Limani ,, Hyrje në Ekonomi ,, Prishtinë 2002, fq.137
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11. TREGU I LIRË
Tregu i lirë është një term përmbledhës për një tërësi ndryshimesh që ndodhin në
shoqëri. Çdo shkëmbim i realizuar si një marrëveshje e vullnetshme midis dy njerëzve
apo midis grupeve të njerëzve të përfaqësuar nga persona të autorizuar quhet tregtim i
lire. Këta dy individë (apo persona të autorizuar) shkëmbejnë dy produkte ekonomike,
secili mallra të prekshëm apo shërbime të prekshme. Kështu, kur blej një gazetë nga një
shitës gazetash për 50 cent, shitësi i gazetave dhe unë shkëmbejmë dy mallra: Unë jap
50 cent dhe shitësi i gazetës me jep mua gazetën. Ose, në qoftë se punoj për një
nderrmarje, unë shkëmbej shërbimet e mia të punës, në një mënyrë të pranuar
reciprokisht, për një rrogë monetare; këtu koorporata përfaqësohet nga një menaxher
(një person i autorizuar) me target të marrë njerëz në punë. Të dyja palët e kryejnë
shkëmbimin sepse secili shpreson që të fitojë prej tij.
- Tregtia ose shkëmbimi përdoret saktësisht, sepse të dyja palët përfitojnë; në qoftë se
ato nuk shpresonin të fitonin, atëherë nuk do të binin dakord për shkëmbimin. Ky
arsyetim i thjeshtë i kundërvihet argumentit kundër tregtisë së lirë, tipik i periudhës
“merkantiliste” të Evropës midis shekullit XVI dhe XVIII dhe i shpjeguar në mënyrë
klasike nga eséisti i famshëm francez i shekullit të XVI, Mantejn. Merkantilistët
argumentonin se në çdo tregti, njëra palë mund të përfitonte vetëm në kurriz të palës
tjetër, se në çdo transaksion ka një fitues dhe një të humbur, një “shfrytëzues” dhe një të
“shfrytëzuar”. 13

13

http://infopublicitet.blogspot.com/2009/08/cfare-eshte-tregu-ilire.html#.UroDJpG1LwI
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Mund ta shikojmë menjëherë falsivitetin në këtë pikëpamje akoma popullore: vullneti
dhe etja për të bërë tregti nënkupton se të dyja palët përfitojnë. Në zhargonin modern të
teorisë së lojës, tregtia është një situatë fituese për të dyja palët, një lojë me “shumatore
pozitive” më shumë sesa me “shumatore zero” apo me “shumatore negative”.
Si mund të përfitojnë të dyja palët nga një shkëmbim? Secili i vlerëson të dyja mallrat
apo shërbime në mënyrë të ndryshme dhe këto diferenca krijojnë bazën për një
shkëmbim. Për shembull, unë po eci me paratë në xhepin tim, por pa gazetë, nga ana
tjetër, shitësi i gazetave ka shumë gazeta, por është në aktë që të fitojë para. Kështu,
duke gjetur njëri tjetrin, ne bëjmë një marrëveshje.

23

12 .Globalizmi i Tregut
Globalizmi është bërë fjala më e përdorur në çdo kohë dhe në çdo kontekst, në diskurset
ndërkombëtare zyrtare dhe jozyrtare, në kontekstin e ndërvarësisësë ekonomisë dhe
kombëve. Globalizimi ka evoluar me kalimin e kohës.
Globalizimi ka filluar të jetë i rëndësishëm që prej përfundimit të luftës së ftohtë dhe ka
përshpejtuar çlirimin e shpejtë të ekonomive në zhvillim. Globalizimi nuk është një
fenomen thjesht bashkëkohor. Sipas Chanda: "i punuar në heshtje për mijëra vite pa iu
dhënë nje emër". Vërtet, proceset e globalizimit po evoluojnë vazhdimisht, të shtyrë nga
aspiratat ekonomike të miliona rreth globit-sa më shumë njerëz të përfshirë aq më shpejt
ndodh globalizimi. 14

14

Vjollca N. Hasani , 2013 , ( Globalizimi dhe ndikimi i tij )
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12.1 Karakteristikat e globalizimit.

Globalizmi paraqitet si proces që shpie drejt integrimit më të madh të popujve në
ekonomi, financa dhe shumë fusha tjera. Karakteristikat kryesore të globalizimit janë:
rritja e tregtisë ndërkombëtare, rritja dhe koncentrimi i kapitalit ndërkombëtar, migrimi i
popullatës, zhvillimi i teknikës dhe teknologjisë dhe de-industrializimi. Rritja e tregtisë
ndërkombëtare është një prej karakteristikave kryesore të globalizimit. Kjo rritje, veç
tjerash, është rezultat i konceptit të liberalizimit të tregtisë. Politika e konceptit të
globalizimit të tregtisë ndërkombëtare është njëra prej parimevekryesore që doli nga
Konferenca Ekonomike Ndërkombëtare, e mbajtur në vitin 2000 në Davos (Zvicër).

- Tregtia liberale ndikon drejtpërdrejt në shtimin ekonomik dhe në rritjen e standardit
jetësor. Sipas një studimi të Universitetit të Harvardit, gjatë dekadës 1980-1990, vendet
e zhvilluara me tregti më liberale, patën një shtim ekonomik prej 2,3%, ndërsa ato, me
tregti më paket liberale, vetëm 0,7%.Po ashtu, sipas këtij studimi, vendet në zhvillim me
tregti më liberale,patën një shtim ekonomik prej 4,5%, ndërsa ato me tregti më pak
liberale,vetëm 0,7%. Falë liberalizimit, duke zvogëluar doganat dhe duke hequr
barrierat sasiore, eksporti botëror u rrit prej 1.901 miliardë dollarë, siç ishte në
vitin1980, në 5.397 miliardë në vitin 1998. Në këtë rritje ndikuan edhe zvogëlimi i
shpenzimeve të transportit dhe i komunikimeve me internet. Tregtia më e madhe
në bote sot bëhet nëpërmjet shfrytëzimit të internetit.
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Për shkak të rritjes së lidhjeve ekonomike midis sferave tregtare, gjithnjë e më shpejt,
po formohen blloqet e mëdha ekonomike në bote, siç janë: Amerika Veriore (SHBA,
Kanadaja dhe Meksiko), Unioni Evropian (“pesëmbëdhjetëshja”evropiane me
perspektivë të kyçjes së vendeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore) dhe
vendet e zhvilluara tëAzisë Lindore (Japonia, Koreja Jugore, Tajvani, Hong-Kongu,
Singapori dhe Malajzia).2. Rritja dhe koncentrimi i kapitalit ndërkombëtar- është, po
ashtu, karakteristikë e rëndësishme e globalizimit. Madje, në krahasim me tregtinë
ndërkombëtare, kapitali ndërkombëtar u rrit shumë më tepër. Kështu për shembull gjatë,
periudhës 1983-1993, vlera e kapitalit ndërkombëtar u rrit për 3,5 here, duke arritur
kështu shumën prej afro 4000 miliardë dollarë.15

Faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në rritjen e kapitalit ndërkombëtar, janë: rritja e
shpejtë e normës së zhvillimit ekonomik, pasuritë natyrore, resurset njerëzore,
infrastruktura solide dhe stabiliteti ekonomik, posaçërisht ai politik i vendit. Kapitali
ndërkombëtar investohet kryesisht brenda vendeve të zhvilluara, mirëpo në kohët e
fundit, investimet ndërkombëtare po rriten sidomos në Amerikën Latine dhe Azinë
Lindore (Japoni, Kore Jugore, Hong-Kong, Tajvan, Singapor dhe Malezi). Në dekadën
e fundit të shekullit të kaluar, këto investime nuk janë koncentruar vetëm në industrinë
ekstraktive, pra, në shfrytëzimin e pasurive natyrore, por edhe në degë të tjera
ekonomike.

15

Theodore Levitt, “The globalization of Markets” in Kontron, A. M.
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Në nivelin Ekonomik , globalizmi shfaqët në :
▪

Rritjen e tregtisë ndërkombëtare në një shkallë shumë më të shpejtë se sa rritja e
ekonomisë botërore ,

▪

Lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë shkaktuar krijimi i
organizatave si WTO* ( Organizata Botërore e Tregtisë ) dhe kartelave
ekonomike siç është OPEC

▪

Zhvillimin e sistemeve globale financiare

▪

Rritjen e rolit të organizatave ndërkombëtare WTO ,WIPO , IMF që merrem me
transaksione ndërkombëtare.

▪

Shtimin e praktikave ekonomike si outsourcing (përdorimi i burimeve të
jashtme) dhe offshoring ( zhvendosja e proceseve të biznesit nga një vend në
tjetrin) nga korporatat multinacionale..

Në nivelin social/kulturor , globalizmi shfaqet në :
▪

Shkëmbim kulturor gjithnjë e më të madh ndërkombëtar.

▪

Përhapjen e multi-kulturalizimit si dhe pranimin më të mirë individual në
shumëllojshmërine kulturore përshembull përmes eksportimit të filmave të
Hollywoodit e të Bollywoodit. Megjithëkëtë , kultura e importuar lehtë mund
t’ia zërë vendin kulturës lokale duke shkaktuar me këtë rast reduktimin e
shumëllojshmërise përmes hibridizimit ose madje edhe përmes h0]asimilimit.
Forma më e spikatur e kësaj është “Westernizimi”

▪

(perendimizimi) , mirëpo gjithashtu ndodh edhe sinifikimi asimilimi gjuhësor
apo kulturor i termave dhe koncepteve në gjuhën apo kulturë.

▪

Udhëtimin dhe turizimin gjithnjë më të madh ndërkombëtar
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▪

Imigrimin më të madh , përfshire edhe imigrimin ilegal.

▪

Shtrirjen e prodhimeve të gatshme lokale (p.sh. ushqimi) në vende tjera(shpesh
të adaptuara në dieten e atyre vendeve)

▪

Modat botërore dhe kultura pop sic jane : Pokemon , Youtube , Seritë e
ndryshme , Numa Numa , Snapchat , e shumë të tjera.

▪

Ngjarjet botërore të sportit sic është Kupa Botërore e FIFA-S

▪

( Federata Ndërkombëtare e Futbollit ) dhe lojërat olimpike.

Në nivelin teknik/juridik , globalizimi manifestohet në :
▪

Zhvillimin e një infrastrukture globale për telekomunikim dhe në rrjedhen më të
madhe të të dhënave përtej kufirit , duke përdor teknologjinë si internetin,
satelitët për komunikim , fijet optike të nëndetësve dhe telefonat celularë.

▪

Shtimin e numrit të standardeve të zbatuara në shkalle globale , si p.sh. ligjet për
të drejtat e autorit ( copyright law ) dhe patentat

▪

Iniciativën e shumë avokatëve për themelimin e gjykatave ndërkombëtare për
krime lufte dhe lëvizjen ndërkombëtare për drejtësi , p.sh. kemi : ICC – The
International Criminal Court ( Gjykata Ndërkombëtare për Krime Lufte ) dhe
ICJ – The International Court of Justice ( Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë)
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12.2 Ndikimi i globalizimit në tregun e punës dhe kulturë.
Globalizimi në rend të parë është një fenomen ekonomik, por ndikimi i tij është shumë
më i thellë. Shumë shtete të zhvilluara e shohin si rrezikim të sigurisë sociale dhe të
shanseve në -ardhmëri. Zhdukja e pengesave mes shteteve u mundëson sidomos
ndërmarrjeve ekonomikisht të forta, të cilat dëshirojnë ti zvogëlojnë shpenzimet e
prodhimit, të zhvendosen në vendet me paga të ulëta, me ligje të dobëta rreth ambientit
jetësor dhe sistem te dobët te sigurimit social. Në disa shtete për punë te thjeshta
paguhet aq pak sa që duke i marrë parasysh edhe shpenzimet e transportit prapë se
prapë janë më lirë se ato prodhime të cilat kryhen në Gjermani.
Kjo rrezikon para së gjithash vendet e punës për të cilat nevojitet kualifikim i ulët.
Rrjedhimisht njerëzit duhet të kryen profesione me kualifikim më të lart dhe duhet të
ofrojnë aftësi

inovacionesh për të qenë konkurrent me punëtorët e shteteve tjera

industriale.
Kualifikimet e larta profesionale paguhen mirë dhe kërkohen në terë botën. Sidomos në
regjionet e teknologjisë së informimit dhe komunikimit profesional. Në këtë mënyrë
zmadhohet hapësira mes pagave, nën ndikimin e konkurrencës globale, të punëtorëve
me kualifikim të lartë dhe pagave të ulëta. Ai i cili aftësitë e tij i ofron përmes internetit
nuk ka nevojë patjetër të zhvendoset. Ndërsa ai nga shtëpia, është në gjendje të përdor
diturinë e tij në ato vende ku është e nevojshme dhe ku paguhen më së miri. Me anë të
mundësive te reja për komunikim, ai i nënshtrohet konkurrencës internacionale dhe
merr pjesë në shpërndarjen gjithë botërore të punës, sikurse ndërmarrjet e mëdha.
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Thënjet se epoka industriale kishte krijuar punë për masën e gjerë, në anën tjetër epoka
e përpunimit të informatave ofron punë vetëm për një elitë të vogël, mbështeten në këtë
zhvillim (globalizimin).16

- Ndikimi i globalizimit në ekonomi është shumë lehtë të përshkruhet dhe mund të
pasqyrohet me shifra të sakta. Ja një shembull : Pazarllëku botëror, në dy dekadat e
fundit, është rritur dy herë më shpejtë se prodhimi i mallrave në tërë të botën. Pra
rrjetëzimi i pazarllëqeve në përpjesëtim të zhdrejt në krahasim me prodhimin e mallrave
në të njëjtën kohë. Në sferën kulturor, globalizimi nuk mund të pasqyrohet me shifra të
sakta; gjithashtu ndikimi i saj nuk mund të sqarohet si duhet. Çka mund të vrehët ësht se
sistemet globale të komunikimit dhe informimit ndikojnë në kulturat më të ndryshme si
nacionale e poashtu edhe regjionale deri në ndryshimin e rrjedhjes së jetës së
përditshme. Gjuha angleze është medium i rëndësishëm në këtë drejtim. Markat e
mëdha të modës nuk dëshirojne që vetëm të ofrojnë një stil jetë me botëkuptime dhe
vlerash. Kush dëshiron të merr pjesë në këtë rrjedhim ai duhet ti blej këto gjërat te(nje
kulture) të huaj. Globalizimi i orientuar ne një marke është në kundërshtim me aspiratat
në drejtim të laramanisë së mallrave. Përkatësia shekullore në një regjion të ngushtë
gjeografikisht dhe vlerat kulturore fillojnë të lëkunden.

16

Rejhan Neziri , Globalizmi
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12.3 Por kjo është vetëm njera anë e medaljes së proceseve të globalizimit kulturor.
Ana e kundërt e saj shprehet me mbylljen dhe kufizim. Përball univerzalitetit qëndron
dëshira e thellë e shumë njerëzve për një pavarësi kulturore dhe ndjenjë të përbashkët.
Pra globalizimi në anen tjeter mobilizon lëvizje kundërshtuese si kulturore poashtu edhe
fetare ku me ketë rast vjen deri te keqësimi i fragmentimeve ndëretnike.
I njëjtë është ndikimi i dyanshëm kur bëhet fjalë për botëkuptimin e vlerave
gjithëbotërore. Univerzaliteti i të drejtave të njeriut nisjet me mbushjen mend të bazave
dhe bindjeve regjionale e kulturore.

Gati se të gjitha shtetet kanë nënshkruar konvencione në të cilat është vendosur p.sh. e
drejta e mbrojtjes fizike të secili individ , mundësitë e zhvillimit dhe praktikumit pa
pengesë i bindjeve fetare. Kjo gjë tregon se me rritjen e rrjetëzimin ekonomik të
shteteve shihet edhe nje tendencë e globalizimit të bazave të drejtësisë humane. Në të
njëjtën kohë edhe këtu lajmërohen edhe kundërshtaret , këta tani flasin për një
imperializim vlerash dhe kulture nga ana perëndimit , të cilet nuk i marrin parasysh
tradicionët tjera , si p.sh. Kinës. Gjë tipike e perendimore ësht të vendosësh në pah
vlerën e një individi , në vend se si në pjesë të ndryshme të azisë , ti japesh përparësi
masës. Në një pikëpamje kemi pajtim të plotë mes simpatizuesve dhe kundërshtarëve të
globalizimit: Globalizimi as që mund të ndalet apo në çfarëdo mënyre të kthehet prapa ,
me rëndësi është se çka do të bëjnë me të shtetet dhe aktorët e tij të shumtë. Në mbasë të
hulumtimit të marrë nga qendra federale për arsimim politik në Gjermani.
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REKOMANDIM
Gjatë përpilimit të kësaj temë kam shtjelluar shum mendime të ndryshme, për tregun në
përgjithësi. Por sa i përket tregut në Kosovë mendoj që politikat që ka përdorur Qeveria
e Kosoves, rrethë Importit dhe Eksportit kan dëmtuar shumë tregun Kosovar pasi që
konkurenca nuk ka qenë transparente. Për shumë arsye nuk ështe mbrojtur prodhuesi
Kosovar, sjanë krijuar marrveshje me shtetet fqinje per eksportin e produkteve
Kosovare që për fatë të keqë janë të pakta sepse ky shtet përveq disa produkteve
fillestare qe i ka si p.sh. produktet bujqësore si: Gruri, Misri, Qumeshti, Patatet,
Domatet, Karrotat etj. nuk ka prodhime tjera të mirëfillta. Kjo rrjedh pasi që nuk ju
është dhënë një mbështetje e mjaftushme kultivusëve dhe prodhuesve të ndryshem
bujqësor, dhe shteti yne ka mjaft kapacitet në këtë fushë dhe ka potencial për një sasi të
eksport shumë të madhe por për shkak te mos angazhimit efiqient të organeve
kompetente ka ndodhur që gjysma e prodhuesve të dëmtohen apo te mos ken fare rastin
të lansojnë produktin e tyre agrar në tregjet më të medha. Përveq kësaj edhe politika e
taksave nuk është aspak e mire për prodhuesit dhe investuesit pasi taksat janë shumë të
larta dhe nuk ka oferta promocionale për ngritjen e sektorit prodhues në përgjithësi.
Kosova importon 20% te konsumit nga shteti fqinj: Serbia dhe nuk ka monitorim apo
kontrollë te mjaftushme për cilësinë e produkteve dhe prejardhjën e tyre. Qeveria e
Kosovës duhet ta mbrojë tregun nga produktet e shteteve tjera dhe të vendosë taksa të
veqanta për ato produkte. Në menyrë që produktet e ngjashme të prodhohen edhe në
kosovë.
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